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ABSTRAKT
Objekt i këtij punimi është pasqyrimi i Masakrës së Reçakut si një nga ngjarjet që ka tronditur
opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar gjatë luftës në Kosovë. Tema shtjellon aspekte të
raportimit të medieve me ndikim global për njërën nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e
re të Kosovës. Përveç pasqyrimit të kësaj ngjarjeje në mediat me ndikim global, punimi shtjellon
rolin që ka pasur raportimi në marrjen e vendimeve politike të faktorëve ndërkombëtarë për të
ndërhyrë në Kosovë. Punimi analizon shkrime të veçanta tëmediave të njohura si BBC, CNN
etj., për të analizuar në mënyrë të detajuar ndikimin që ka raportimi i medieve ndërkombëtare në
reagimin politik ndaj krizave, të njohura si humanitare. Në këtë kontekst, në punim në veçanti
merret në shqyrtim teoria e njohur si efekti CNN, që ndihmon për të përcaktuar nëse raportimi i
mediave ka pasur ndikim mbi procesin e marrjes së vendimeve politike, apo ato kanë qenë vetëm
pasqyruese të ngjarjeve, pasi kanë ndodhur.

Fjalë kyçe: media ndërkombëtare, Reçak, masakra, efekti CNN.
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MIRËNJOHJE
Do të doja të shpreh mirënjohjet më të sinqerta për të gjithë ata që më kanë ndihmuar të finalizoj
punimin e kësaj teme. Fillimisht dua të falënderoj të gjithë profesorët, për ndarjen e njohurive
dhe për bashkëpunimin që patën me mua përgjatë tri viteve të studimeve në Universitetin për
Biznes dhe Teknologji. Miken time, Gentiana Hoxha për ndihmën e saj gjatë studimeve si dhe
gjatë punimit të kësaj teme.
Falënderime dhe mirënjohje të veçanta kam për mentorin tim, Dr. Gjylie Rexha, e cila më ka
ndihmuar me këshilla, inkurajime dhe që ka treguar gatishmëri të madhe për realizimin e këtij
projekti hulumtues, sigurisht pa ndihmën dhe këshillat e saj ky punim nuk do të ishte i
kompletuar.
Gjithashtu një falënderim të veçantë kam për familjen time, për durimin dhe mbështetjen
maksimale që më kanë dhuruar jo vetëm gjatë këtij punimi por gjatë gjithë jetës.
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1. HYRJE
Fshati Reçak ndodhet në afërsi të komunës së Shtimes. Në vitet 1998 dhe 1999 ky fshat kishte
përafërsisht 1700 banorë. Në tetor të vitit 1998 Serbia kishte pranuar nënshkrimin e marrëveshjes
Milloshevic-Hollbruk për armëpushim, (Jashari, 2011: 129-130), por forcat serbe vazhdonin që
të qëndronin 350 metra në largësi nga vendi i ashtuquajtur Pishat e Shtimes. (Grup Autorësh,
2004: 9). Në muajt e dimrit, forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës vazhdimisht kishin raportuar
për shkelje të marrëveshjes. Në orët e hershme të mëngjesit të 15 janarit 1999 në këtë fshat ka
ndodhur një nga tragjeditë më të përgjakshme që kanë bërë forcat ushtarake serbe gjatë luftës
në Kosovë. Sulmet serbe kishin zgjatur për 10 orë pandërprerë. Duke goditur nga të gjitha
pozicionet dhe llojet e armëve, forca të caktuara speciale kishin depërtuar brenda fshatit për të
kryer krime, ku gjatë këtij sulmi kishin gjetur vdekjen 42 civilë të paarmatosur. (Grup Autorësh,
2004: 17).
Masakra në Reçak u publikua në mediat ndërkombëtare të shoqëruara me deklaratat e
diplomatëve ndërkombëtarë me mision në Kosovë. Ambasadori i misionit verifikues të
Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Villiam Voker, i cili vizitoi vendin e
masakrës, e përshkroi atë si krim kundër njerëzimit. “Nga ajo që pashë, nuk ngurroj ta
përshkruaj ngjarjen si masakër, krim kundër njerëzimit” ishte shprehur Voker në një nga
deklaratat e tij. (shiko https://www.youtube.com/watch?v=Omuw00MHWa8 gjendja: 20 nëntor
2017).
Pamjet nga Masakra e Reçakut u përhapën nga mediat më të rëndësishme ndërkombëtare për
opinionin publik të vendeve perëndimore, të cilat për muaj të tërë kërkonin një zgjidhje politike
për krizën në Kosovë. Zyrtarët e lartë të këtyre vendeve dhe me ndikim në marrjen e vendimeve
për Kosovën, e kanë pranuar se për masakrën janë informuar nga media të mëdha botërore. Duke
marrë parasysh deklarimet e këtyre zyrtarëve, raportimi për Masakrën e Reçakut shndërrohet në
rast të veçantë që ofron mundësinë për të analizuar ndikimin që ka raportimi i mediave mbi
faktorët politikë, me peshë në zgjidhjen e krizave ndërkombëtare.
Në muajt e mëvonshëm Masakra e Reçakut është bërë ngjarje që shënoi kthesë në qasjen e
faktorëve ndërkombëtarë ndaj regjimit të Sllobodan Millosheviqit. Vendet e fuqishme
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perëndimore (SHBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe Italia) pas kësaj masakre kanë
intensifikuar përpjekjet diplomatike për gjetjen e zgjidhjeve politike për krizën që vazhdonte në
Kosovë. Një varg takimesh janë zhvilluar me përfaqësuesit politikë të Serbisë, sidomos me
presidentin e saj Sllobodan Millosheviq, mirëpo negociatorët ndërkombëtarë nuk kanë arritur
marrëveshje me të. Në përpjekjet e muajve pasues është organizuar Konferenca e Rambujesë, në
të cilën përfaqësuesit e Kosovës kanë pranuar marrëveshjen e propozuar nga faktorët
ndërkombëtarë, ndërsa Serbia e ka refuzuar atë. Pasi regjimi i Millosheviqit nuk ka pranuar
marrëveshjen dhe në mungesë të zgjidhjes diplomatike, Aleanca Veriatlantike (NATO) nisi
fushatën e sulmeve ajrore ndaj caqeve ushtarake të Serbisë, më 24 mars 1999. Fushata e sulmeve
ajrore zgjati deri në çlirimin e Kosovës, në qershor të vitit 1999. (Fischer, 2008: 159-240),
(Albright, 2004: 450-475).
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1.

Teoria Efekti CNN

Efekti CNN është një teori në shkencat politike dhe studimet e medias sipas të cilës zhvillimi i
kanalit të popullarizuar televiziv 24 orësh i njohur si Rrjeti Kabllor i Lajmeve CNN, ka pasur një
ndikim të madh në drejtimin e politikës së jashtme të shteteve gjatë periudhës së vonshme të
Luftës së Ftohtë. Origjina e termit “Efekti CNN” reflekton rolin fillestar të rrjetit CNN në këtë
fushë, nga i cili, “mbulimi i plotë” i ngjarjeve si protestat në Sheshin Tienanmen në vitin 1989,
rënia e komunizmit në Evropën Lindore, Lufta e Parë e Gjirit (1990) dhe Beteja e Mogadishos,
janë konsideruar me ndikim të fuqishëm në reagimin e menjëhershëm të ndërgjegjes politike
amerikane dhe përtej saj. Pavarësisht nga origjina, termi, siç përdoret në përgjithësi, i referohet
medieve me shtrirje të gjerë dhe transmetim të drejtpërdrejt dhe nuk është ekskluziv për CNN-in
ose televizionet e tjera me transmetim 24 orësh.
Teoria fokuson ndikimin e medieve mbi vendimmarrjen politike në rastet e krizave të mëdha
ndërkombëtare. Ajo ofron konkluzione të rëndësishme për rëndësinë e ndikimit të lajmeve nga
mediet në ndërhyrjet ushtarake dhe vendimet tjera që marrin qeveritë e vendeve të fuqishme në
raport me krizat në vende të ndryshme.
Ithtarët e efektit CNN argumentojnë se “zgjerimi, thellësia dhe shpejtësia e medieve të reja
globale kanë krijuar lloje të reja të efekteve”, cilësisht të ndryshme nga ato që u janë atribuuar
atyre historikisht.
Në studimin e tij “Sqarimi i Efektit CNN: Një ekzaminim i efekteve të medies sipas llojeve të
Intervenimit Ushtarak”, profesori i Universitetit “Xhorxh Uashington” Stiven Livingston, ka
identifikuar tri aspekte të veçanta që përfshin termi “Efekti CNN”. Mediat mund të veprojnë, në
mënyrë të alternuar ose të menjëhershme, si:
faktor i përcaktimit të agjendave politike
pengues të qëllimeve të dëshiruara politike dhe
përshpejtues të vendim marrjes politike.
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Duke fokusuar mbulimin e menjëhershëm dhe të vazhdueshëm të një konflikti të veçantë,
incidenti ndërkombëtar, ose një nisme diplomatike, pra “qarkullimi i lajmit” kërkon domosdo
vëmendje politike dhe kjo bën që politikanët të përpiqen të demonstrojnë se “janë në krye” të
çështjes aktuale.
Pasi që Efekti CNN zakonisht më së shumti u referohet efekteve që media e lajmeve ka në
politikë dhe qeveri gjatë konflikteve politike, efektet e saj në vendimet e marra gjatë katastrofave
natyrore janë gjithashtu të rëndësishme. Pasi që incizimet dhe pamjet transmetohen në mbarë
botën menjëherë pas, apo madje gjatë ndodhjes së fatkeqësisë natyrore, këto pamje mund t’ia
mbushin mendjen publikut që të dhurojë para ose t’i bëjë trysni qeverisë për veprim të
menjëhershëm. Për shembull, gjatë cunamit aziatik media vlerësohet se ka ndikuar dhe
ndihmuar në mbledhjen e donacioneve. Në shkurt 2005, bashkësia ndërkombëtare ka dhuruar
500 dollarë për person të prekur nga cunami, krahasuar me vetëm 50 centët e dhënë për çdo
person të prekur nga lufta 18 vjeçare e Uragandës. (shiko
https://books.google.com/books?id=UHyBAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=the+cnn+effe
ct&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjSg9jx9bTaAhUQZVAKHZTXCaMQ6AEIJzAA#v=onepage&q
=the%20cnn%20effect&f=false gjendja: 12 prill 2018).
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2.2.

Mbulimi mediatik i luftërave humanitare

Vëmendja e mediave me ndikim global zakonisht përqendrohet në luftëra, kriza, konflikte etj.
Këto kategori të mediave kanë standarde profesionale dhe etike mbi të cilat bazon mbulimin e
krizave, luftërave dhe konflikteve.
Nëse e marrim shembull BBC-në ka përgjegjësi të veçantë për audiencat e saj, në raportimet për
konfliktet përfshirë luftërat, planet dhe aktet për plane terroriste dhe gjendjet emergjente.
“Shumë njerëz në mbarë botën i qasen shërbimit tonë për lajme dhe informacione të sakta. Ata
gjithashtu presin që t’u ndihmojmë që t’u japin kuptim ngjarjeve duke ofruar kontekst dhe
analiza të paanshme si dhe duke ofruar qëndrime dhe opinione të ndryshme. Në kohët e tilla, kur
mund të ketë informacione dhe opinione kundërthënëse dhe vështirësi për të siguruar
informacion të besueshëm, ne duhet të jemi të përpiktë në zbatimin e parimeve për saktësi dhe
paanshmëri”, thuhet në parimet dhe vlerat e BBC-së.
Parimet e tilla të raportimit shërbejnë për pasqyrimin me objektivitet dhe vërtetësi, sidomos në
rastet e krizave të mëdha, luftërave dhe gjendjeve të tjera që prekin popullatën e një apo disa
vendeve. Raportimi për të vërtetën e njerëzve të thjeshtë, apo civilëve të cilët janë viktima të
dhunës shtetërore dhe keqtrajtimeve nga regjimet politike, asnjëherë nuk është detyrë e lehtë për
t’u realizuar nga gazetarët, të cilët përballen me kufizime dhe vështirësi të shkaktuara nga
faktorët vendimmarrës politikë. Studiues të ndryshëm e përdorin termin “mbulim i luftërave
humanitare” për të përshkruar mënyrat e raportimit nga vatrat e krizave që prekin popullsinë e
një vendi, të përfshirë nga konfliktet dhe nga luftërat.
Mbulimi mediatik i luftës së Kosovës kategorizohet si mbulim i luftës humanitare. Studiuesi
Philip Seib thotë se “Mbulimi i luftës humanitare do të thotë që përtej luftimeve reale të vësh
theksin në mbulimin e krimeve të luftës, refugjatëve dhe elemente të tjera në konflikt. (Seib, 2009,
faqe 189). Në situata të krizave dhe luftërave vëmendja e medieve të fuqishme ndërkombëtare
përqendrohet te përcjellja e mesazheve që burojnë nga rrëfimet e njerëzve të krijuara nga efekti i
luftës. Në këto situata mbulohet gjendja e refugjatëve, njerëzve të mbetur të ngujuar nëpër trevat
e luftërave etj. Problemi kryesor që paraqitet në rastet e tilla është sigurimi i informacionit të
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saktë, të besueshëm dhe verifikimi i tij. Pushteti politik që ushtron dhunë ndaj popullsisë civile
synon që të fsheh të vërtetën dhe të shpërndajë sa më gjerësisht versionin e vetë për ngjarjet.
Gazetarëve u nevojitet që të depërtojnë te kategoria e popullatës së rrezikuar për të marrë të
vërtetën e tyre dhe për “t’u dhënë zë atyre që nuk kanë”.
Pasqyrimi i rrëfimeve autentike të njerëzve të thjeshtë të goditur nga dhuna dhe luftërat, nuk
paraqitet vetëm si përgjegjësi dhe obligim profesional i gazetarëve por edhe si mënyrë ndikimi
mbi faktorë të tjerë, të cilët me vendimet dhe veprimet e tyre mund të ndryshojnë dhe t’i zgjidhin
situatat.
Në rastin e Kosovës, mbulimi i vrasjeve dhe masakrave nga forcat serbe ka qenë faktor ndikues
mbi faktorët vendimmarrës politikë ndërkombëtarë. Sekretarja amerikane e Shtetit gjatë
periudhës së luftës në Kosovë, Madeleine Albright e përshkruan në këtë mënyrë marrjen e lajmit
për ngjarjet në Reçak: “Disa njerëz zgjohen në mëngjes me këngën ë këndesit, zilen e orës apo
gurgullimën e kafesë që zien. Si banore e Uashingtonit unë zgjohem me lajmet e radios”, ajo
tregon se si kishte marr lajmin për ketë ngjarje duke shtuar:
“E shtirë në shtrat në gjysmerrësirën e dimrit, dëgjova folësin që po kumtonte për një masakër
që kishte ndodhur pesë mijë milje larg”. (Albright, 2004: 458).
Në librin e saj autobiografik, Albright ilustron rrëfimin për angazhimin në Kosovë pas Masakrës
së Reçakut me ndikimin që kanë pasur vlerësimet e ambasadorit Valker për masakrën, por të
shoqëruara me pamjet e transmetuara nga mediet me ndikim global nga vendi i ngjarjes. Është i
njohur koncepti që “pamjet prekin ndërgjegjen e njerëzve” dhe në rastet e masakrave ato
ndikojnë te politikanët me fuqi të marrjes së vendimeve, për t’i shtyrë gjërat përpara, ndërsa te
audiencat e tyre që të solidarizohen me popullsinë që është viktimë e dhunës dhe luftës.
Kriza e Kosovës ndodhi pas luftës në Bosnje dhe Hercegovinë dhe masakrave në atë vend, në
vitet e nëntëdhjeta. Studiues të ndryshëm vlerësojnë se lufta në Bosnje kishte ndikuar në qasjen
kritike të opinionit publik ndërkombëtar ndaj liderëve të vendeve perëndimore, sepse nuk kishin
reaguar me kohë për të parandaluar masakrat ndaj popullatës civile. Gjatë luftës në Bosnje kishte
ndodhur Masakra e Srebrenicës, ku ishin vrarë mbi 8000 burra dhe djem boshnjakë nga forcat
ushtarake dhe paramilitare serbe. Forcat paqeruajtëse ishin larguar nga Srebrenica dhe në këtë
formë i kishin lënë të pa mbrojtur banorët e rrezikuar. Në korrik të vitit 1995 ka ndodhur
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Masakra e Srebrenicës. Ajo konsiderohet masakra më e madhe në Evropë që nga përfundimi i
Luftës së Dytë Botërore. Përgjegjësit për masakrën, duke përfshirë gjeneralin serb Ratko Mlladiq
janë gjykuar në Tribunalin e Hagës për këtë masakër. Në anën tjetër, në korrik të vitit 2017,
drejtësia në Holandë i ka shpallur përgjegjëse trupat holandeze të OKB-së për mos mbrojtjen e
civilëve boshnjakë që u vranë në Srebrenicë, nga forcat serbe.
Media ndërkombëtare kishin kritikuar qasjen e politikës ndërkombëtare në atë kohë dhe në
opinionin publik në këto vende kishte kritika të shumta ndaj mos reagimit në mënyrën e duhur
për krizën. (Albright, 2004: 455-457), ( Fischer, 2008: 190).
Mundësia e përsëritjes së gjendjes së njëjtë edhe në një krizë tjetër bënte që faktorët
ndërkombëtarë të ishin më të kujdesshëm dhe të reagojnë më me vendosmëri. Që në fillimin e
acarimit të krizës, me ngjarjet në Prekaz në mars të vitit 1998, diplomatët perëndimorë kishin
paralajmëruar regjimin e Sllobodan Millosheviqit që të mos provonte të njëjtin skenar si disa vite
më parë në Bosnje. Në njërën prej deklaratave pas ngjarjeve të marsit 1998 në Prekaz, Sekretarja
amerikane e Shtetit Albright ishte shprehur:
“Nuk kemi ndërmend të rrimë duarkryq dhe të presim sa autoritetet serbe të bëjnë në Kosovë atë
që nuk e bën dot në Bosnje”. (Albright, 2004: 444).
Studiuesit e mediave në librat e tyre arrijnë në përfundime se bazuar në ato qe kishin ndodhur në
Bosnje dhe Kroaci më herët, opinioni publik e dinte se çfarë ishte në gjendje të bënte regjimi i
Millosheviqit. Në njërin nga rastet e theksuara prej tyre, ata e ilustrojnë këtë konstatim me
deklaratën e Sllobodan Millosheviqit në njërin nga takimet me Ministrin e Jashtëm të Gjermanisë
Joschka Fischer:
“Unë jam në gjendje të përballoj numrin e viktimave – ndërsa ju nuk mundeni”, i kishte thënë
Millosheviq diplomatit gjerman. (Seib, 2009: 164).
Me karakteristikat e tij, raportimi për zhvillimet e viteve 1998 dhe 1999 në Kosovë, nga
studiuesit është kategorizuar si “mbulim i luftës humanitare”. Në këtë kategorizim raportimi ka
karakteristika të përbashkëta me raportimin nga kriza të tjera në botë, që nga vitet e nëntëdhjeta
të shekullit të kaluar. Mirëpo, rasti i Kosovës ka edhe karakteristika të veçanta si përdorimi i
internetit, risi kjo që kishte mundësuar informimin në kohë reale. Për shkak të përdorimit të gjerë
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të internetit dhe përhapjes së imazheve nga lufta në mbarë botën përmes internetit, rasti i
Kosovës cilësohet edhe si “lufta e parë në ueb, apo luftë imazhesh”.
Problem i madh sipas rrëfimeve të gazetarëve të asaj kohe dhe të studiuesve, ka qenë kufizimi i
lëvizjes së gazetarëve nëpër zonat e luftës. Ata janë ndaluar nga forcat serbe që të shkojnë dhe të
verifikojnë drejtpërdrejt në terren të vërtetën për ngjarjet. Në anën tjetër ka pasur shumë
informacione nga palët e përfshira, si nga NATO-ja ashtu edhe nga regjimi i Millosheviqit. (Seib,
2009: 165-176).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Masakra e Reçakut është njëra ndër ngjarjet kryesore të mbuluara nga mediat me ndikim global,
në periudhën e luftës në Kosovë në vitet 1998-1999. Të gjitha mediat më të fuqishme botërore
kanë raportuar për vrasjen e civilëve shqiptarë në fshatin e Reçakut, duke e bërë atë si njërën
ndër ngjarjet që dëshmojnë fuqinë e raportimit të mediave në sensibilizimin e faktorëve
vendimmarrës politikë.
Në këtë punim trajtohet mënyra e raportimit të disa prej mediave të njohura për ndikimin që kanë
në nivel global, duke u bazuar mbi parimet që theksohen nga studiuesit për ndikimin e mediave
në mbulimin e luftërave dhe krizave humanitare.
Mbulimi i medieve është përqendruar në raportimin për viktimat civile por në raportim paraqiten
edhe qëndrimet e palëve të tjera. Raportimet shtrihen në ditët e para menjëherë pas masakrës, por
edhe më vonë, duke pasqyruar zhvillimin e ngjarjeve pasuese.
Edhe në mesin e medieve ndërkombëtare ka pasur dallime në raportim për ngjarjet në Reçak. Kjo
reflekton ndarjen qe ka ekzistuar në mesin e faktorëve ndërkombëtarë.
Në tërësinë e tij mbulimi për masakrën e Reçakut paraqitet si shembull i mbulimit mediatik që
sensibilizon opinionin dhe shtyn përpara faktorët vendimmarrës polikë që të marrin vendime për
vatrat e krizave. Ashtu siç e theksojmë përmes citimeve nga literatura liderët e rëndësishëm
botëror e kanë pranuar se mediat kanë pasur ndikim të madh në qasjen e tyre ndaj Kosovës gjatë
periudhës së luftës.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë punim synohet që të jepet përgjigje në pyetjet se si është pasqyruar në mediat
ndërkombëtare Masakra e Reçakut. Gjithashtu në punim analizohen aspekte të veçanta të
ndikimit që ka pasur mënyra e raportimit për këtë ngjarje, në reagimin e faktorëve politikë ndaj
krizës dhe luftës në Kosovë. Për të shtjelluar temën e punimit dhe për të dhënë përgjigje në
pyetjet e parashtruara, punimi përmban pjesën teorike dhe atë të analizës së shembujve konkretë.
Pjesa teorike e punimit bazohet në literaturën për ngjarjet e asaj kohe në Kosovë. Diplomatët
perëndimorë të asaj periudhe e kanë veçuar rastin e Kosovës në librat e tyre autobiografikë dhe të
kujtimeve. Vlerësimet e tyre shërbejnë në këtë punim për të analizuar efektet e ndikimit të
raportimit të mediave në marrjen e vendimeve nga ana e faktorëve me ndikim politik.
Autorët shqiptarë të cilët kanë trajtuar në libra të veçantë periudhën e luftës dhe konkretisht
Masakrën e Reçakut, përdoren në këtë punim për të pasqyruar rrethanat historike në të cilat ka
ndodhur masakra.
Në pjesën e dytë të punimit bëhet analizë e artikujve të veçantë, për pasqyrimin e masakrës në
mediat ndërkombëtare. Me qëllim që analiza të jetë sa më cilësore janë përzgjedhur mediat me
ndikimin më të madh në botë si BBC, CNN etj. Përzgjedhja është shtrirë edhe në periudhën pas
masakrës, me qëllim që të shihet se si ngjarja ka ndikuar në zhvillimet e më vonshme.
Gjatë kërkimit nëpër arkivat elektronike të mediave të ndryshme, janë gjetur edhe artikuj që
pasqyrojnë me qasje kritike ngjarjet dhe qasjen e faktorëve perëndimorë për masakrën. Edhe këto
artikuj analizohen në punim, për të sjell në mënyrë të paanshme qëndrimet e të gjitha palëve të
përfshira në Kosovë, në periudhën 1998-1999.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1.

Prezantimi i rezultateve

Vrasjet e civilëve në Reçak dhe konstatimi i ambasadorit Villiam Voker u pasqyruan nga mediat
më me ndikim në botë. Shumica prej tyre theksonin faktin se viktimat ishin civilë dhe se ishin
vrarë nga forcat e regjimit të Millosheviqit. Në të gjitha shkrimet gjenden vlerësimet e shefit të
misionit verifikues të OSBE-së Villiam Voker i cili e kategorizonte si masakër dhe si krim
kundër popullsisë civile. Shkrimet shoqërohen me fotografi dhe sfond për zhvillimet politike të
asaj kohe. Në vazhdim të punimit gjenden shembuj konkret të shkrimeve për pasqyrimin e kësaj
masakre.

5.2.

Raportimi i BBC-së për Reçakun

Pas masakrës së Reçakut që kishte ndodhur më 15 janar, BBC kishte raportuar për këtë ngjarje
më 16 janar. Siç thuhet edhe në shkrimin e BBC gazetarët dhe vëzhguesit ndërkombëtarë ishin
penguar të shkonin në fshatin Raçak të premten, ata arritën të shtunën dhe panë trupat të shtrirë
në një kodër. Duke dhënë informacione për numrin e viktimave në shkrimin e tyre korrespodenti
kishte thëne se shumë nga viktimat ishin shumë të moshuar për të qenë luftëtarë shqiptarë dhe se
ata nuk kishin të veshur uniforma. Korrespondenti i BBC-së në Kosovë, Jacky Rowland, atë
kohë ishte shprehur se “Ka njerëz të trazuar, fëmijë duke qarë që gjetën të afërmit, vëllezër,
baballarë, xhaxhallarë në lugina”. (shiko http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/256267.stm
gjendja: 20 nëntor 2017).
Shkrimi tjetër nga BBC për Masakrën e Reçakut u botua po atë ditë në orët e pasdites, raporti
ishte përshkrim i korrespondentit së BBC-së, Jacky Rowland, për ngjarjen. Ai fillon shkrimin e
tij duke rrëfyer se si kishte arritur në Fshatin Reçak, ishte takuar me një fshatar i cili e kishte
ftuar të shohë viktimat e masakrës me lartë. Viktima e parë që kishte parë ishte një njeri i
moshuar i cili ishte qëlluar në sy. Më poshtë shkrimit ka një fotografi ku shihet një grua, atë foto
e shoqëron me shkrimin “Shoku dhe trishtimi mes fshatarëve”.
(shiko http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/256381.stm gjendja: 20 nëntor 2017)
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Figura 1. Foto nga raportimi i BBC
“Masakra në Reçak krim kundër njerëzimit”, ishte shkrimi tjetër që u botua nga BBC. Në
shkrim përmendet një raport mjeko-ligjor në të cilin bëhej fjalë përvrasjen e 40 shqiptarëve dhe
sipas rezultateve përfundimtare atë kohë, raporti nuk mund të vendoste nëse këta trupa ishin të
masakruar nga policia serbe. Por raporti tregon se trupat ishin civilë të paarmatosur. Mjeku ligjor
Dr. Helena Ranta, e cila kryente autopsinë e trupave e quajti masakrën e Reçakut “krim kundër
njerëzimit”.
Në shkrim theksohej se përderisa serbët thonin se shqiptarët vdiqën gjatë një përleshjeje pasi
përhapën zjarr ndaj forcave serbe, shqiptarët thonin se serbët donin të shfajësojnë veten për
vrasjet.
Shkrimi plotësohet gjithashtu me polemikat që ishin bërë nga qeveria jugosllave dhe OSBE; Dr
Sasa Dobricanin, një diagnostifikuese për viktimat e masakrës, e cila kishte nxjerrë një hetim për
qeverinë jugosllave, kishte mohuar se të vrarët kishin qenë viktima të një masakre duke thëne se:
"Asnjë trup i vetëm nuk kishte shenja të ekzekutimit. "Ndërsa kreu i misionit të OSBE-së në
Kosovë, Villiam Valker, tha se vdekjet ishin një "masakër" nga policia serbe.
E këtë e thotë edhe raporti tjetër, në të cilin korrespodentët e BBC-së kishin parë nga afër
viktimat thonë se shumica e viktimave ishin midis moshës 18 dhe 65 vjeç dhe se nuk kishin të
veshur uniforma, e që shumica prej tyre kishin qenë shumë të moshuar për të qenë luftëtar. Në
mesin e viktimave kishte një grua dhe një fëmijë.
(shiko http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/256364.stm 20 nëntor 2017).
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Figura 2. Foto nga raportimi i BBC
“Skena nga ferri” dhe “Vdekja në Kosovë” ishin titujt e tjerë të botuar në BBC. Korrespodenti
Jakie Rowland fillon shkrimin e tij duke përshkruar atë dite si një ditë dimri me diell ku kishe
vendosur të shkoj në jug nga Prishtina për të vizituar disa fshatra. Rrugës kishte takur disa
ushtarë të UCK-së të cilët po patrulloninzonën e të cilët e kishin informuar për ngjarjen nëReçak.
Duke vozitur në Reçak kishte takuar një fermer i cili e kishte ftuar të shohë në kodër viktimat.
Në luginën e cila ndodhej në maje të malit kishte pare një vajzë të re e cila qante pasi kishte
gjetur babain e saj të vdekur. Trupi i tij ishte viktima e parë që kishte parë edhe korrespodenti i
BBC-së, thotë se viktima ishte qëlluar në sy dhe të gjithë ishin të qëlluar në kokë nga afër. Ai
tregon për tronditjen e fshatarëve të cilët kishin humbur familjarët e tyre, frikën dhe panikun e
tyre pas asaj ngjarje.
(shiko http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/261529.stm
gjendja: 20 nëntor 2017).
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5.3.

Raportimi i Independent për masakrën e Reçakut

Louise Arbor, atë kohë kryeprokurore e gjykatës së krimeve të luftës të Kombeve të Bashkuara
kishte për detyrë të analizonte provat torturuese ashtu siç thuhet në shkrimin e BBC-së në ish
Jugosllavi dhe Ruandë. Detyrë e saj ishte të hetonte edhe për vrasjen e 40 shqiptarëve në
masakrën e Reçakut, por gjë të cilën e kishin ndaluar autoritetet serbe. E edhe në shkrimet e
Independent përmendet ky fakt. Në një nga shkrimet e Independent thuhet për forcat serbe se ata
mund të kenë nxjerrë trupat e viktimave nga xhamitë dhe të fshehin disa nga provat nga
vëzhguesit ndërkombëtarë, por pasojat e masakrës së Reçakut nuk mund të pastrohen aq lehtë
për gjithë zemërimin që ka ndjerë bota, sepse ajo që kishte ndodhur ishte e vërtetë thuhet në
shkrim.

(shiko

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/leading-article-we-must-

intervene-in-kosovo-to-secure-justice-for-the-slain-1075009.html gjendja:10 janar 2018).
Një shkrim tjetër flet për tentimin e Forcave Serbe për të mbuluar ngjarjen në Reçak. “Serbët
rishkruajnë historinë e masakrës se Reçakut”, ishte titulli i shkrimit.
Shkrimi fillon me një thënie të një shkrimtareje çeke; “lufta e njeriut kundër pushtetit është lufta
e kujtesës kundër harresës” dhe vazhdojnë shkrimin me komentim duke u shprehur se njerëzit
duan të ndryshojnë të kaluarën, kështu që ata luftojnë për qasje në laboratorët ku riparohen
fotografitë dhe rishkruhet historia. Edhe në shkrimin e Independent rrëfehet përmasakrën e
ndodhur në Reçak, për trupat e viktimave të cilët autoritetet serbe po mundoheshin t’i mbulonin
të bëmat e tyre. Në shkrim rrëfehen bisedat me fshatarët e mbijetuar e të cilët kishin familjarë në
mesin e viktimave.
“Bota duhet ta ketë të qartë për atë që policia serbe bëri në Reçak të shtunën e kaluar dhe çfarë
po përpiqen të bëjnë tani”, thuhej në shkrimin e tyre e shkrimin e përmbyllin gjithashtu me
deklaratat e shkrimtares çeke, Milan Kundera e cili ishte shprehur se "Masakra e përgjakshme në
Bangladesh mbuloi shpejt kujtimin e pushtimit të përgjakshëm t ëÇekosllovakisë, vrasja e
Allendes mbyti rënkimet e Bangladeshit, lufta në shkretëtirën Sinai i bëri njerëzit të harronin
Allenden, masakra e Kamboxhisë i bënte njerëzit të harronin Sinain, e kështu me rradhë”.Ndërsa
fare në fund të shkrimit thuhet se “Ne nuk do ta harrojmë Reçakun, kurrë”.

(shiko

http://www.independent.co.uk/news/serbs-rewrite-history-of-racak-massacre-1075680.html
gjendja: 10 janar 2018).
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“Zjarri i Serbisë mbi fshataret e pikëlluar”, ishte shkrimi tjetër nga Independent. Shkrimi u
botua më 18 janar ditën kur zyrtarët e NATO-s po mblidheshin në Bruksel mes thirrjeve për
sulme ajrore për të ndëshkuar Beogradin për vrasjen masive ne Reçak dhe flet për kthimin e
policisë Jugosllave dhe njësitë e ushtrisë të cilat u kthyen në vendin e masakrës së 45 shqiptarëve
etnikë thuhet në shkrimin e tyre.
Atë ditë forcat serbe hapën zjarr me armë të rënda thuhet në shkrim dhe kjo ngjarje po frikësonte
fshatarët. Në shkrim citohen fjalët e tyre, "Ata po gjuajnë në fshatin tonë", tha një burrë ndërsa
vraponte, duke mbajtur një fëmijë në krahë. "Sigurisht që ne jemi të frikësuar, ashtu si ata vranë
të tjerët të premten do të na vrasin ne sot", (shiko http://www.independent.co.uk/news/racakmassacre-serbs-fire-on-grieving-villagers-1074716.html gjendja: 10 janar 2018).

5.4.

Raportimi i CNN për masakrën e Reçakut

Sikurse mediat tjera botërore edhe CNN raportoi në vazhdimësi për të gjitha ngjarjet që u
zhvilluan rreth masakrës së Reçakut. Kthimi i policisë jugosllave në vendin e Masakrës në Reçak
u raportua gjithashtu nga CNN. Aty raportohet për hyrjen e automjeteve të blinduara të policisë
dhe për zjarrin që u hap atë ditë në fshat, që vazhdoi për gjysme ore siç thuhet në shkrim.
Deklaratat e vëzhguesve ndërkombëtarë dhe personaliteteve të ndryshme ndërkombëtare citohen
në këtë shkrim nga CNN, të cilët e kishin dënuar dhe fajësuar forcat serbe të sigurisë për
Masakrën

e

Reçakut

dhe

ngjarjet

që

kishin

ndodhur

pas

masakrës.

(shiko

http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9901/17/kosovo.02/ gjendja: 15 janar 2018). Një shkrim
tjetër nga CNN flet për bllokimin e hetuesve mbi Masakrën e Reçakut. Në shkrim thuhet se
autoritetet Jugosllave kishin penguar prokuroren e krimeve të luftës Louise Arbor, për të hyrë në
vendin e ngjarjes me pretendimin se gjykata e krimeve të luftës e OKB-së nuk ka autoritet për të
hetuar masakrën. Pas kësaj pengese në shkrim të CNN citohet edhe kërkesa e Moskës për një
hetim mbi Masakrën Reçakut. Aty përmendet fakti se Rusia ishte tradicionalisht një aleat i
serbëve në Ballkan dhe se ajo u bashkua me dënimin ndërkombëtar të kësaj masakre dhe kërkoi
një hetim objektiv të gjitha rrethanave të cilat kanë quar në humbje njerëzore në fshatin Reçak.
(shiko: http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9901/18/kosovo.reax.01/index.html gjendja:15
janar 2918).
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5.5.

Raportimi nga mediat tjera për masakrën e Reçakut

Në mesin e mediave ka pasur dallime në raportim, përderisa shumica e mediave që në ditët e
para të masakrës në shkrimet e tyre e kanë pasqyruar ngjarjen në Reçak si një masakër nga ana e
forcave serbe. Te disa gazeta franceze, në fillim ngjarja ka qenë e paqartë duke vënë dyshime
rreth se vërtetës së kësaj ngjarjeje. Gazeta franceze Le Figaro në një raport të saj rrëfen se pamjet
e gjiruara nga Associated Press (AP) gjatë sulmit në fshatin Reçak bien në kundërshtim me
versionin e rrëfimit të dëshmitarëve shqiptarë dhe me atë të OSBE-së, duke thënë se në gjirime
fshati duket i zbrazët. Në shkrim theksohet edhe zemërimi i Villiam Vokerit rreth kësaj ngjarjeje
dhe thuhet se edhe dëshmitarët shqiptarë dhanë të njëjtin version duke thënë se policët serbë
kishin ndarë gratë nga burrat, të cilat pastaj i kishin dërguar lartë në kodër për t’i ekzekutuar. Në
shkrim thuhet se vetëm një hetim i besueshëm ndërkombëtar do të bënte të mundur ndriçimin e
këtyre dëshmive. (Grup Autorësh, 2004: 229-231).
Gazeta tjetër franceze Le Monde gjithashtu ka pasur dyshime rreth së vërtetës së kësaj masakre
ku u vranë 45 shqiptarë. Sipas Le Monde një ekip kameramanësh të kanalit AP TV i cili me
ftesën e serbëve kishte qenë në vendin e ngjarjes në natën që kishte ndodhur ngjarja, ata kishin
gjetur një fshat të zbrazët dhe sipas këtij raporti vetëm një hetim ndërkombëtar do të bëjë të
mundur sqarimin e këtyre çështjeve të turbullta. (Grup Autorësh, 2004: 231-234).
Megjithatë The Associatedd Press në shkrimet e saj ka pasqyruar ngjarjen si një masakër dhe ka
pasur shumë video inçizime ku shihen viktimat dhe rrëfimet e familjarëve të viktimave në lidhje
me ngjarjen, gjithashtu edhe deklaratat e shumë personaliteteve të rëndësishme të cilat e kanë
cilësuar ngjarjen si masakër ndaj popullatës shqiptare nga ana e forcave serbe. Në një nga
shkrimet e tyre bëhet fjalë për ngjarjet që po zhvilloheshin dy ditë pas ngjarjes në Reçak. Aty
thuhet se 45 shqiptarë etnikë, në mesin e të cilëve ka prej tyre që u gjymtuan, janë zbuluar në një
kodër të shtunën, do të thotë njëditë pas ngjarjes. Raporti përmend edhe deklarata të
udhëheqëseve botërorë të cilët kishin shprehur zemërim ndaj masakrës, si dhe deklarata e
Valker-it i cili kishte fajësuar forcat serbe për masakrën.
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Raporti në video inçizimin e tyre paraqet përjetimin e ngjarjes nga qytetarët të cilët në mesin e
viktimave kishin familjarë.

Figura 3. Foto nga raportimi i The Associated Press

Figura 4. Foto nga raportimi i The Associated Press
Gjithashtu në raport gjenden edhe pamjet nga vendi ku ishin vrarë viktimat. Asociated Press
vazhdimisht ka përcjellur ngjarjen dhe ka rifreskuar informacionet e tyre. Në një tjetër shkrim
flitet gjithashtu për vizitën që kishte bërë një ditë pas ngjarjes nga Z. Villiam Valker, ku në
raport thuhet se ai kishte deklaruar se ajo që kishte parë ishte një tmerr. Shefi amerikan i misionit
monitorues nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ishte dukshëm i tronditur
pasi vizitoi vendin vetëm disa orë pas masakrës.
Gazetarët dhe përfaqësuesit e Misionit të Verifikimit të OSBE-së e kishin shoqëruar Z. Walker
gjatë vizitës së tij në vendin e masakrës. Gjithashtu përmendet se verifikuesit dhe gazetarët
kishin dëgjuar për masakrën, por autoritetet serbe nuk i kishin lejuar ata të vizitonin vendin të
premten.
Në fund të shkrimit përmendet se mijëra persona, shumica shqiptarë etnikë, janë vrarë që kur
presidenti jugosllav Sllobodan Millosheviç nisi një ofensivë shkurtin e kaluar, në përpjekje për të
shtypur militantët separatistë dhe për të përforcuar kontrollin e qeverisë mbi krahinën me
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shumicë shqiptare në Serbi. (shiko http://www.aparchive.com/metadata/KOSOVO-PEACEVERIFIERS-VISIT-SITE-OF-MASSACREUPDATE/0ee3a8994a50820f7c29f40e67d1e5f9?searchfilter=Compilations%2Fa%2FKOSOVO
%3A%20PEACE%20VERIFIERS%20VISIT%20SITE%20OF%20MASSACRE%20%20UPDATE%2F19606 gjendja: 12 mars 2018).
Një raport nga AP flet për zyrtarët ushtarakë të NATO-s të cilët do të dërgoheshin për të hetuar
Masakrën e Reçakut. Aty thuhet se në një konferencë shtypi e cila ishte mbajtur në Bruksel,
gjeneralët Klaus Naumann dhe Wesley Clark pritet të mbërrijnë në kryeqytetin serb, për
bisedime me presidentin serb Slobodan Millosheviç. Ndërsa theksohet se Këshilli dënon
masakrën e shqiptarëve kosovarë që u krye në fshatin Raçak të premten e kaluar dhe se kjo
përbën një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Gjithashtu në raport citohet
dhe deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Havier Solana i cili i bëri thirrje
presidentit jugosllav Slobodan Millosheviç të dorëzojë ata që janë përgjegjës për urdhërimin dhe
kryerjen e sulmit. (shiko http://www.aparchive.com/metadata/BELGIUM-NATO-MILITARYOFFICERS-TO-INVESTIGATE-KOSOVOMASSACRE/a887b1f41265261a0e931955183075c3?query=kosovo%20massacre&current=20&
orderBy=Relevance&hits=521&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3Dkosovo%2
520massacre&a gjendja: 12 mars 2018).

Ndërsa po bëheshin përpjekje ndërkombëtare për përmbajtje të krizës, në shkrimin tjetër nga
Associated Press thuhet se disa ditë pasi u gjendën viktimat e masakrës kishte shpërthyer lufta
përsëri dhe se zbulimi i dyzet e pesë shqiptarëve në një kodër në Kosovë, prej të cilëve shumica
ishin të gjymtuar, ka shkaktuar një protestë ndërkombëtare. Ndërsa në shkrimin e Associated
Press thuhet se luftimet e ripërtritshme u ndezën pasi ambasadorët e NATO-s u mblodhën për një
seancë urgjente në Bruksel për të hartuar një strategji për t'u marrë me armëpushimin
disintegrues në Kosovë. (shiko: http://www.aparchive.com/metadata/-V-KOSOVO-VIOLENCESPREADS-INPROVINCE/60bb9dce2f0b642f1c8e1c4f48e6dfbc?query=Racak%20kosovo%201999&current=
15&orderBy=Relevance&hits=126&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fstartd%3D%26e
ndd%3D%26allFilters%3D%26query%3DRa gjendja: 12 mars 2018).
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Reuters një agjenci gjithashtu shumë e njohur dhe me shumë ndikim raportoi mbi Masakrën e
Reçakut. Më 16 janar një ditë pas masakrës së Reçakut Reuters kishte dhënë lajmin për viktimat
e gjetura, shumica prej të cilave ishin të qëlluara në kokë ose në qafë, thuhet në shkrim. Në
raport përmendet fakti se ata nuk kishin të veshur uniformë. Gjithashtu në shkrim gjenden edhe
rrëfimet e vendasve duke treguar se si ishin marrë viktimat nga policia serbe dhe ishin dërguar
për t’u ekzekutuar në kodrën të cilën ishin gjetur të vrarë pastaj. (Grup Autorësh, 2004: 268269). Ashtu si mediat tjera edhe Reuters vazhdimisht ka përcjellur ngjarjen dhe ka raportuat rreth
saj. Raporti tjetër i publikuar dy ditë pas masakrës flet për hyrjen e policëve serbë në fshatin
Reçak, ngjarje të cilën e kanë raportuar edhe gazeta të tjera ndërkombëtare. Në shkrim
përmenden edhe reagimet e personaliteteve të rëndësishme rreth kësaj ngjarjeje, ku e kishin
konsideruar këtë ngjarje si akt provokues nga autoritet jugosllave. (Grup Autorësh, 2004: 273274). Ndërsa në një tjetër shkrim nga kjo gazetë flitet për një mosmarrëveshje të monitoruesve të
Kosovës me policinë serbe për shkak të disa refugjatëve të cilët ishin duke ikur nga një fshat në
zonën e tensionuar, thuhet në shkrim. Kur policët serbë kishin kërkuar letërnjoftimet nga
refugjatët, një nga monitoruesit i ishte drejtuar policit duke i thënë se ata po iknin nga luftimet
dhe kanë lënë në shtëpitë e tyre letërnjoftimet. Polici i ishte drejtuar monitoruesve duke ju thënë
se ata nuk kanë pse të iknin nga shtëpitë e tyre dhe se nuk duhet të kenë frikë, ndërsa monitoruesi
i ishte kundërpërgjigjur duke i thënë se ata kanë frikë pasi të gjithë meshkujt e tyre janë vrarë.
Polici u ishte drejtuar monitoruesve duke u thënë atyre se detyra e tyre ishte të monitoronin e jo
të shoqëronin njerëzit. (Grup Autorësh, 2004: 215-216). Raporti tjetër nga Reuters flet për
urdhrin e largimit nga Jugosllavia, të kryesuesit të monitoruesve në Kosovë Villiam Voker-it,
duke e shpallur atë si person të padëshiruar. Sipas raportit ai u urdhërua që brenda 48 orëve të
largohet nga Jugosllavia me arsyetimin se ai kishte akuzuar policinë serbe përmasakrën e së paku
40 shqipëtarëve. (Grup Autorësh, 2004: 216-217).
Washington Post një tjetër gazetë e njohur, kishte raportuar për ngjarjen gjithashtu. Një raport që
ishte bërë nga kjo gazetë disa ditë pas ngjarjes flet për disa përgjime telefonike të cilat kanë vënë
poshtë të gjitha dyshimet rreth së vërtetës së masakrës së Reçakut. “Sulmi i bërë para 12 ditësh
në këtë fshat të Kosovës, që rezultoi me vrasjen e 45 civileve shqiptarë, ishte kryer me urdhrin e
zyrtarëve më të lartë të qeverisë së Beogradit, të udhëhequr nga serbët, e cila pastaj me kujdes
rregulloi fshehjen e Masakrës pas protestave të bashkësisë ndërkombëtare, sipas përgjimeve të
bisedave telefonike nga qeveritë perëndimore”, kjo ishte hyrja e shkrimit ku përbrenda tij
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përmbante detaje tjera nga bisedat të cilat ishin bërë të ditura nga qeveritë perëndimore. Raporti
flet për brengosjen e zëvendëskryeministrit Nikolla Shainoviq dhe ministrit serb të Punëve të
Brendshme gjeneralit Sreten Lukiq, në atë kohë, për reagimet ndërkombëtare mbi sulmin e kryer
dhe kishin diskutuar se si t’i bëjnë këto vrasje që ato të duken si pasojë e luftimeve në mes të
trupave qeveritare dhe pjesëtarëve te UCK-së. Në shkrim theksohet se burimi i cili kishte
informata lidhur me bisedat telefonike kishte deklaruar se ata kishin për qëllim të godisnin
ashpër. “ishte njëmisioni tipit kontrollo dhe shkarko” me miratim të Beogradit thuhet në
Shkrimin e Washington Post.
(shiko https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1999/01/28/serbs-tried-to-cover-upmassacre/7f77c7e7-7a87-472e-b177-f679a76a2454/?utm_term=.ac213bf338ea gjendja: 15
janar 2018).
The Times, gazeta britanike ka raportuar gjithashtu për bisedat e përgjuara në lidhje me
Masakrën e Reçakut. Në shkrim thuhet se bisedat e përgjuaranga diplomati amerikan Villiam
Voker mund të jenë një armë secrete në konfrontimin e tij të rrezikshëm me qeverinë jugosllave.
Në shkrim përmendet edhe urdhëri për dëbim i diplomatit amerikan, për të cilin NATO e kishte
paralajmëruar presidentin e Jugosllavisë Slobodan Milosheviq të anulojë urdhërin për dëbim
përndryshe do të përballet me sulme ajrore. Në raport gjenden edhe deklarata të personaliteteve
të tjera në mbështetje të misionit monitorues. Sipas Medelaine Albright ajo ishte këshilluar me
njënumër të madh të këshilltarëvetë ministrive të tjera të punëvetë jashtme dhe ajo ishte shprehur
se ka hasur në mbështetje të tyre për Vokerin dhe misionin monitorues të tij. (Grup Autorësh,
2004: 225-228). Kjo gazetë ka raportuar edhe në lidhje me raportimet e mediave të Beogradit, se
masakra e Reçakut ishte një kurdisje. Ky raport përmend edhe të gjitha spekulimet që kishin
raportuar gazetat franceze “Le monde” dhe “Le Figaro” por thekson faktin se zyrtarët e
Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, kishin mbështetur qëndrimin e tyre dhe një
ekspert kishte dhënë një raport të hollësishëm, ku sipas këtij shkrimi përmbante dëshmi të forta
se Reçaku ishte me të vërtetë një maskër, gjithashtu ky burim kishte përgënjeshtruar pohimet se
kufomave u janë hequr uniformat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, dhe se ekzistonte një
përputhje e plotë në mes të vrimave në rroba dhe vrimave në trupat e tyre. (Grup Autorësh, 2004:
234-235).
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Mediat ndërkombëtare të cilat kanë ndikim global kryesisht vëmendjen e tyre e përqendrojnë në
kriza, konflikte, luftëra dhe fatkeqësi natyrore. Ndikimi i tyre është përherë shumë i madh në
opinion dhe në përshpejtimin e marrjes së vendimeve nga ana e faktorëve politikë. Kjo strategji
mediatike synon të krijojë opinion publik dhe të tërheqë vëmendjen e mediave në mënyrën e
trajtimit të përshtatshëm për dhënësit e informacionit.
Roli i tyre për ndërhyrjen ndërkombëtare në Kosovë ka pasur një rëndësi shumë të madhe.
Pasqyrimi i saj në mediat ndërkombëtare si dhe deklaratat e diplomatëve të ndryshëm
ndërkombëtarë, Masakrën e Reçakut e shndërruan në një temë shumë të madhe në vendet e
fuqishme perëndimore dhe në botë, si dhe bënë që kjo ngjarje të shënojë kthesë në përpjekjet
diplomatike për të gjetur një zgjidhje për krizën në Kosovë.
Siç dihet, në mbulimet e mediave gjatë luftërave vëmendja përqendrohet te gjendja e refugjatëve
dhe sigurimi i informacionit të saktë. Prandaj edhe gazetave u nevojitet të depërtojnë në mes të
njerëzve të rrezikuar në mënyrë që të përcjellin mesazhin dhe rrëfimet e atyre që janë të prekur
nga dhuna. Edhe në rastin e Kosovës mbulimi i mediave të huaja të cilat raportuan për Masakrën
e Reçakut është përqendruar në raportim për viktimat civile.
Vrasjet në fshatin Reçak u pasqyruan në mediet më me ndikim në botë dhe shumica prej
mediave theksonin faktin se të vrarët ishin civilë dhe se ishin të vrarë nga forcat serbe.
BBC për shembull ka raportuar vazhdimisht rreth ngjarjes dhe shkrimet i kanë shoqëruar me
fotografi të viktimave të masakruara në Reçak, dhe ato shkrime i ka shoqëruar me sfond gjatë
gjithë zhvillimeve në atë kohë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me mediat tjera edhe pse në rrethana
të vështira pasi ka pasur kufizim të marrjes së informatave rreth ngjarjeve që zhvilloheshin.
Në rastin e mbulimit të luftës së Kosovës, ka pasur shumë informacion të mbuluar nga NATO
dhe nga faktorë tjerë perëndimor. Masakra e Reçakut ishte ngjarja me mbulueshmërinë më të
madhe mediatike dhe në realitet kjo mbulueshmëri bëri që të ketë një ragim publik që do të
ndikonte në marrjen e vendimeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian,
që të bëjë kthesa në historinë e Kosovës.
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Trajtimi i Masakrës së Raçakut në mjetet e informimit publik, ato brenda vendit dhe ato
ndërkombëtare, ka qenë i shumanshëm, por thelbi, thuajse i të gjitha shkrimeve kishte të bëjë me
vrasjen e popullatës civile dhe me Konventat Ndërkombëtare të Luftës vrasja e civilëve është e
ndaluar.
Kërkesat e njerëzve për t’u informuar për çdo gjë ishin shumë të mëdha. Përkundër faktit se
mjetet e informimit ishin të pakta, se nuk kishin mundësi përherë të informonin nga vendi i
ngjarjeve, ndikimi i tyre në opinionin publik ishte shumë i madh. Informatat, zakonisht fillonin
duke e përshkruar momentin kur ndodhte ngjarja, pastaj vazhdimisht përcjelleshin dhe
rifreskoheshin raportet duke informuar gjithë opinionin për atë që po ndodhte. Falë këtij
informimi, Masakra e Raçakut u njoh në gjithë përmasën e tragjedisë edhe në opinionin e
jashtëm.
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